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ABSTRAKT
Intervista vlerësohet gjerësisht si njëri ndër zhanret më të besueshme gazetareske. E
realizuar bazuar në komunikimin ndërmjet intervistuesit (gazetarit) dhe të intervistuarit, ajo
ka rol të rëndësishëm në zbardhjen e e shumë fakteve dhe argumenteve. Intervista në radio
ka specifikat e saj krahasuar me mediat tjera. Karakteri i saj informativ, analitik dhe
përshkrues (deskriptiv), gjenden edhe në radio, pavarësisht nga programet ku përdoret.
Natyra, lloji, frekuenca dhe faktorët që ndikojnë në vlerën dhe ndikimin e intervistës në
përgjithësi dhe intervistës në radio në veçanti, kanë tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve
dhe gazetarëve.
Qëllimi kryesor i këtij punimi është të kontribuojë në shpjegimin dhe analizën e intervistës
si zhanër gazetaresk në radio dhe mënyrat e zbatimit të saj, gjatë përgatitjes së programeve
radiofonike.
Për të realizuar qëllimin e synuar, në punim janë përdorur metoda përshkruese, hulumtuese,
dhe analitike. Ky punim ngërthen në vete forma multi-disiplinare të studimit duke përfshirë
aspekte nga shkenca tjera përveç gazetarisë, siç është sociologjia, psikologjia apo historia.
Në këtë punim do të mund të lexoni mbi karakteristikat e përgjithshme të intervistës, rolin
dhe funksionin e saj si dhe rëndësinë që ka intervista në radio. Përmes rishikimit të
literaturës dhe referencave objektive dhe shembujve prakitik, ky punim ofron një pasqyrë
konkrete dhe një perspektive tjetër mbi intervistën në radio si formë e gazetarisë.

Fjalë kyçe: Intervista, intervista në radio, gazetaria, zhanri gazetaresk
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1. HYRJE
Fjala intervistë në gjuhën shqipe ka hyrë nga gjuhë të huaja: nga italishtja intervistabashkëbisedim [angl.: intervieë- bisedë.], por të dyja kanë rrënjën nga latinishtja (Kosumi,
2009:1). Intervista përveç karakterit informative, ka edhe funksion opinion-bërës dhe
ndikues në shoqëri. Ajo mund të ndikoj apo informoj opinion për çështje dhe tema të
ndryshmë me interes shoqëror si p.sh. nga politika, ekonomia, biznesi, kultura, arti etj.
Intervistat më efektive dhe më me kuptim konsiderohen ato në television dhe në radio.
Intervista në radio nuk ka filluar bashkë me lindjen e radios. Fillimisht radio është trajtuar
si hapësirë raportimi dhe reklamimi ku subjekti (gazetari) ka qenë i vetëm në transmetimin
e mesazheve për publikun. Përmes intervistës, më vonë gjatë zhvillimit historik të radios,
është përfshirë edhe subjekti i dytë (të intervistuarin apo personin i cili përgjigjet në pyetjet
e gazetarit) në transmetim. Intervista në radio bazohet në principet kryesore të intervistës si
zhanër gazetaresk.

I intervistuari është subjekti i intervistës, ndërsa gazetari është nxitësi i bisedës, ai që në një
masë të madhe e orienton bisedën, ai që e di se cili është interesi i opinionit publik në
çështjen e trajtuar dhe e orienton bisedën rreth atij interesi. Gazetari pyet “në emër të
lexuesit” që në rastin e radios është dëgjuesi. Formalisht gazetari bën pyetjet në emër të
mediumit që përfaqëson, por përmbajtësisht ai pyet në emër të interesit publik. Kësisoj,
gazetari ndikon në krijimin e opinionit publik përmes përgjigjeve që “nxjerr” nga i
intervistuari. Duke qenë se intervista është paraqitje e drejtpërdrejtë e fakteve, e ideve dhe e
shfaqjeve të ndryshme të shoqërisë njerëzore, pastaj është e gjallë (në radio, në televizion
dhe në internet) por edhe fjalë e drejtpërdrejtë (në gazetë), ajo është një prej formave më të
besueshme të tekstit gazetaresk. Në medien bashkëkohore është duke u rritur vrullshëm roli
i intervistës. (Kosumi, 2009:2)
Synimi kryesor i këtij punimi është të kontribuojë në njohjen më të thellë të dimensioneve
kryesore të intervistës dhe funksionit dhe karakteristikave të intervistës në radio.
Studimet në fushën e mediave dhe të gazetarisë në Kosovë janë tepër të kufizuara, me
kontribute që arrijnë deri tek një numër i limituar kumtesash të botuara në revistat
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shkencore në gjuhën shqipe si dhe disa raporte kërkimore-studimore të organizatave të
shoqërisë civile. Në bibliografinë e kësaj fushe ekzistojnë shumë pak botime që studiojnë
zhanret e gazetarisë si intervistën apo edhe më specifikisht, intervistën në radio.
Ky punim synon, mes të tjerash, të kontribuojë në hapësirën gazetareske, duke marrë
përsipër të paraqesë një panoramë të gjerë të zhvillimeve specifike dhe karakteristikave të
intervistës në radio.
Objektiv i këtij studimi është zbërthimi i intervistës në kuptimin e saj të gjerë dhe nxjerrja e
karakteristikave kryesore të intervistës në radio. Intervista është një nga “armët” më të
fuqishme të gazetarit apo hulumtuesit. Rrjedhimisht, nevoja për ta trajtuar këtë zhanër në
media të vecanta është domosdoshmëri, që del nga specifikat e radios si media, që
përcaktojnë edhe formatet e kategorive të ndryshme të intervistave, të realizuara nga radio.
Një grup pyetjesh përbën atë strukturë të komunikimit që është quajtur intervistë. Intervista
është më shumë sesa bërja e pyetjeve dhe marrja e përgjigjeve. Nëse duam që të jemi të
suksesshëm si intervistues, ose të intervistuar, duhet të jemi të sigurt se e kuptojmë gjithë
procesin e realizimit të një intervistë. Pavarësisht zhvillimeve teknologjike dhe përsosjes së
metodave të punës në gazetari, intervista është formë e patejkalueshme. Madje, roli dhe
funksioni i saj vjen çdo ditë e më tepër duke u bërë më i rëndësishëm.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Historiku i Radios
Në mendimin e autorit McLuhan (McLuhan, 1964: 44), gjendet ideja se në një shoqëri
struktura mendore e njerëzve dhe kultura ndikohen nga tipi i teknologjisë që disponon kjo
shoqëri. Në shoqëritë fisnore, para alfabetit, mjeti dominues i komunikimit ishte ligjërimi,
duke I dhënë kështu asaj shoqërie statusin e “shoqërisë së veshit”. Zhvillimi teknologjik ka
ndikuar në avancimin dhe përmirësimin e mjeteve të komunikimit. Padyshim radio përbën
një nga ato momentet revolucionare të shoqërisë njerëzore. Përmes radios ka ndryshuar në
masë të madhe qasja dhe komunikimi më publikun. Në fillim të shekullit XX-të, radio ka
filluar përdorimin kryesisht për nevoja ushtarake ndërsa me mbarimin e Luftës së Parë
Botërore ajo është komercializuar dhe ka marrë popullaritet shumë të madh. Në fillet e
para, radio është përdorur për informim të publikut mbi çështjet e motit apo edhe lajmeve të
rëndësishme nga institucionet shtetërore. Më vonë me kërkesë të kompanive të ndryshme,
radio ka filluar të zgjerojë spektrin e komunikimit duke transmetuar seriale apo libra serik
në formatin me zë (audio).

Deri pothuajse në fund të viteve 1920-ta, radio ka funksionuar duke pasur një subjekt,
transmetuesin apo kumtuesin e lajmit, informacionit, serialit. P.sh. Radio transmetimi në
Mbretërinë e Bashkuar filloi në 1922, por për shumë vite intervista ishte një burim i
injoruar. Gazetat dhe revistat në kinema përdorën intervistat si një mënyra e nxjerrjes së
lajmit dhe kur mbulon tregimet, por radioja jo. Në ditët e hershme të transmetimit
radiofonik, prodhimi i fjalëve përbëhej kryesisht nga fjalime, komentet dhe raportet.
Transmetimet e lajmeve përbëheshin nga teksti i hartuar nga materiali i ofruar nga agjencitë
e lajmeve. Ata nuk përmbanin asnjë raport zanor ose intervista. (McLuhan, 1964: 45)

Intervista filloi të shfaqet në radio kur përpos subjektit kumtues filloi të shfaqet edhe
subjekti diskutues. Kjo fillimisht përmes “talk shows” që fillimisht ishin të përhapura në
Britani të Madhe, ku ftoheshin dy persona për të komentuar apo diskutuar tema të
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ndryshme. Popullariteti i këtyre emisioneve ndikoi që intervista në radio të trajtohej me më
shumë interes dhe të përhapej gjithandej në vendet perendimore. Roli i intervistës u bë
shumë ndikues në krijimin e opinionit publik dhe transmetimin e ideve dhe njohurive,
prandaj në këtë drejtim radio shërbeu si një mjet avancues i këtij zhanri. (Lami, 2014: 21)

2.2. Ndikimi i radios në opinionin publik
I konsideruar si “orakulli i epokës elektronike”, Marshall McLuhan edhe sot pas gjysmë
shekulli nga hedhja e njërës prej tezave të tij ambicioze, atë për ndarjen e mediave në “të
nxehta” dhe në “të ftohta”, mbetet epiqendër diskutimi, polemike, mbështetjeje, por dhe
refuzimi; njësoj si dhe për parashtrimin e koncepteve të tjera po aq të guximshme të tij, si
“fshati global”, “mediumi dhe mesazhi”, “mediat si zgjatima” etj. Në ndarjen e tij, radio u
rendit mes mediumeve “të nxehta”, në një kohë që televizioni ishte në hapësirën tjetër të “të
ftohtave”. Sipas tij, “një medium është i nxehtë kur ai përbën një zgjatim të një shqise të
vetme, derisa ajo të arrijë një ‘një përkufizim të lartë’ (high definition): domethënë derisa të
ketë arritur në një stad në të cilin është i nginjur me të dhëna (McLuhan, 2008: 30). Këto
media (përveç radios, ai rendiste në këtë krah dhe librin e kinemanë), nuk lënë shumë
hapësirë për t’u mbushur apo plotësuar nga ana e publikut, ndaj kërkojnë një pjesëmarrje të
kufizuar të tij, ndryshe nga mediat e ftohta (veç televizionit, rendiste si të tilla dhe
dorëshkrimin, telefonin e fjalën), të cilat kërkojnë të kundërtën, një shkallë të lartë
pjesmarrjeje apo plotësimi.

Një nga shembujt mëdomethënës të tij, për të shpjeguar ndryshimin mes efekteve që krijon
radio dhe televizioni tek audienca, ishte ai për prezantimin në publik të Hitlerit, që në
kulmin e karrierës së tij amplifikoi reputacionin nga seria e fjalimeve patetike në radio.
Nëse në vitet ‘30 të shekullit të kaluar do të ishte përhapur televizioni dhe paraqitja e tij do
të mund të bëhej me figurë, sipas argumentimit të McLuhan-it, impakti do të ishte tjetër.
Duke shkuar madje deri nё ekstrem me gjykimin e tij: po të shpikej i pari televizioni s’do të
kishte pasur fare Hitler. Këtu ai kishte parasysh pamjen dhe gjestet e tij kur u fliste
turmave. Por fakt ishte se gjermanët e asaj periudhe shfrytëzuan impaktin që jep një
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medium “i nxehtë”, si radio, i cili lëshon mesazhe tkurrjeje dhe rezonance të dhunshme për
t’u bashkuar, sikundёr zbatuan dhe formulën mcluhaniste: për të qenë efektiv në një
medium, stili i të komunikuarit duhet t’i përshtatet nxehtësisë, apo ftohtësisë së mediumit.
“Radio prek pjesën më të madhe të njerëzve në mënyrë intime, personale duke ofruar një
botë komunikimesh të nënkuptuara mes shkruesit–spiker dhe dëgjuesit; Kjo është një pjesë
përbërëse e vetë natyrës së këtij mediumi që ka aftësinë ta kthejë psikikën dhe shoqërinë në
një dhomë të vetme jehuese. (McLuhan, 2008: 330).
Ndarjen në media “të nxehta” dhe në “të ftohta” profesori i sociologjisë së mediave, Éric
Maigret, e konsideron si mitologjik, aq sa për rastin e televizionit ai sjell në vëmendje
shpotinë e disa studiesve, që “arsyetonin” se aparati televiziv i McLuhanit duhet të ketë
qenë me defekt… Maigret pohon se televizioni është prezent në familjet punëtore,
ndërkohë që në mjediset intelektuale ai mbahet në distancë; radio përdoret nga të rinjtë si
media interaktive dhe e specializuar për emetimin muzikor, në një kohë që për pjesën tjetër
të njerëzve radio konsiderohet si gjeneraliste. “Ajo çka i përkufizon mediat nuk është vetëm
fakti se ato janë zgjatime pak a shumë të sakta të shqisave njerëzore, por dhe se ato janë
zgjatime sociale të individëve dhe të grupeve që i përdorin për t’u bashkuar ose për të
kundërshtuar; në të njëjtën media mund të gjejmë të gjitha kontraditat shoqërore.” (Maigret,
2010: 115)
Kufizimi i gjykimeve të autorëve të ndryshëm në mesin e viteve ’60, lidhet me faktin se ata
besonin që koha e radios do të kalojë dhe gradualisht do të zëvendesohet nga media e ftohtë
e revolucionit elektronik, media e cila nuk privilegjon ndonjë zë ose pikëpamje. Duke e
shikuar me sy kritik studimet në pellgun e medias radio, është ende një grime e vogël
ekonomike, ndërkohë që në shoqërinë si e tërë është e injoruar në masë të madhe, pra,
megjithëse profili i radios në peisazhin social është i vogël, ama ndikimi i saj është i madh.
Shumica e autorëve të shekullit të kaluar mund të ishin detyruar të pranonin se radio jo
vetëm që mbijeton, por dhe shpesh lulëzon. “Në botën e zhvilluar radio është një medium i
përshtatshëm, i lirë dhe i lëvizshëm, kudo ku varfëria dhe mungesa e furnizimit me energji
elektrike e vendos aparatin e televizorit përtej mundësive të shumë njerëzve. Është
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gjithashtu e përshtatshme sepse është e kuptueshme kudo ku është prezent analfabetizmi.
Nuk është ndonjë surprizë e madhe që numri i aparateve të radios në shumë pjesë të Afrikës
dhe Azisë është shumë herë më i madh se numri i televizorëve” (Hendy, 2000: 2).

2.3. Historiku i Intervistës
Fjala 'intervistë' u prezantua për herë të parë në vitin 1867. Shembujt e parë të intervistës si
mjet për përhapjen e informacionit gjenden në periudhën kohore më herët se viti 1830
(shiko Natsvlishvilli, 2013: https://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/2376/2249).
Deri në vitet e 1930-ta, "intervista" u dallua nga "pyetësori", i cili në përgjithësi u mendua
si për vetë-përfundimin; nëse do të ishte i administruar nga një intervistues, kontributi i saj
ishte nuk shihet si nevojë për vëmendje serioze. Intervista ishte e pastrukturuar dhe e gjerë;
intervistuesi ka të ngjarë të ishte studiues. Subjektet shpesh përdoreshin si informatorë me
njohuri të veçanta për t’u trajtuar. Ky lloj i intervistës nuk kishte dalluar fuqishëm nga
intervistat për përzgjedhjen e vendeve të punës, ose, kur intervistimi poshtë, për çështjet
sociale në zyra shtetërore (shiko Jennifer: https://in.sagepub.com/sites/default/files/upmbinaries/45951_chapter_1.pdf).

Disa sugjerime u bënë më vonë për të pasur sukses. Supozohet se subjektet nuk mund të
pranojnë intervistimin e hapur, prandaj disa fshehje ishin të nevojshme. Paralelisht me këtë,
megjithatë, shumë punë u bë nën rubrikat si "historia e jetës", "puna në terren" dhe "rasti i
studimit", të cilat mund të quheshin intervistim edhe nëse shkrimtarët nuk e bënin një gjë të
tillë. Për këto, ka pasur diskutime serioze për çështjet teknike të tilla si mënyra se si ta
mbani të intervistuarin duke folur pa ndikuar shumë në drejtimin e bisedës apo
komunikimit.

Ndërkohë, sondazhi politik dhe hulumtimi i tregut u zhvilluan në vazhdimësi. Këtu,
intervistat u kryen nga forcat e intervistuesve të udhëzuar dhe mbikëqyrur nga qendra.
Agjencitë private kërkimore u krijuan, së bashku me zhvillimet brenda qeverisë. Sondazhi
modern filloi të dilte dhe, për këtë arsye, u ngrit shqetësim me teknikën e intervistimit me
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një orar të caktuar relativisht të përpunuar. Puna e bërë shpesh ishte botuar në gazeta apo
ishte me interes të drejtpërdrejtë komercial për klientin, gjë që nënkuptonte që parashikimet
mund të testoheshin dhe saktësia numerike u bë e rëndësishme. Ka pasur edhe studime të
përsëritura të llojeve të ngjashme të kryera nga agjencitë e njëjta dhe kjo ka ndikuar në
besueshmëri, që merrej seriozisht pasi që të dhënat për të bërë vlerësime filluan të ishin në
dispozicion. Kjo ngriti shqetësim me "efektet e intervistuesit" dhe kontrollin e forcës
intervistuese.

Zhvillimi i ideve rreth marrjes së mostrave ishte gjithashtu i rëndësishëm, pasi vetëm në
fund të viteve 1930, filloi të shihej si e dëshirueshme që të ketë mostra reprezentative
kombëtare, se çështja se si të kontrollojë një pjesë të madhe, të shpërndarë dhe jo shumë të
trajnuar trupi i intervistuesve erdhi në krye. Siç mund të vërehet, periudha e para Luftës së
Dytë Botërore karakterizohej me zhvillimin e intervistës si mjet për matjen e opinionit
publik apo për hulumtime statistikore. Pas luftës, praktikat e reja u përfshinë në tekstet
shkollore dhe në procedurat e trajnimit. Filloi hulumtimi sistematik mbi intervistimin dhe
tregoi se p.sh. disa nga mençuritë popullore ishin të pabazuara. Shkencëtarët socialë u
kthyen në vëzhgues me intervistën si një metodë kryesore, duke e bërë një praktikë
standard (Jahoda, Deutsch. & Cook, 1951: 463-492).

Nga vitet 1970, intervistimi u mor për bazë si një praktikë e vendosur tashmë në botën e
studimit; specialistët vazhdojnë me hulumtime metodologjike gjithnjë e më të sofistikuara
dhe detaje të hollësishme të metodës edhe më tej, shpesh në lidhje me teknologjitë e reja që
përdorin telefonat dhe / ose kompjuterët.
Ekzistojnë vlerësime se intervista ka arritur një rreth/cikël të plotë. Megjithëse në fillimet e
hershme të saj qëndrimi tipik ndaj të intervistuarëve në masë ishte ajo e punonjësi social në
vend të barazisë sociale, për disa sociologë intervistuesi përsëri ka një shkallë të lartë të
lirisë dhe iniciativës dhe mund të bëjë përdorimin e drejtpërdrejtë të përvojës personale. Në
shumë prej këndeve të studimit, megjithatë, modeli ka tipare të ndryshme.
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Nga një pikë fillimi ku sjellja e intervistuesit nuk ishte shumë e programuar, ajo ka kaluar
nëpër një fazë të programimit të lartë me teknika relativisht jo të sofistikuara në një pikë ku
zonat që më parë u lanë të pa provuara, të tilla si vështrimi, vetë synojnë të programohen
(Jahoda, Deutsch. & Cook, 1951: 463-492).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Pyetja kryesore në përzgjedhjen e bashkëbiseduesit për intervistë është: pse pikërisht ai
pyetet për ndonjë temë? Çfarë dobie do të ketë publiku nga kjo intervistë? Cili është qëllimi
i intervistës? Menjëherë duhet të thuhet se çfarë ndërlidhjeje përmbajtjesore ka i
intervistuari me temën konkrete. Intervista është shkëmbim i orientuar pyetjesh dhe
përgjigjesh përmes të cilave do të merren informacione. Qëllimi është që në kohë sa më të
shkurtër të mundur nga personi që interv istohet të merren informacione të qarta dhe
mjaftueshëm të zgjeruara. Nga njëra anë intervista është formë e veçantë gazetareske. Nga
ana tjetër, informacionet e marra mund të shfrytëzohen si lajme, raporte ose komente. Për të
gjitha intervistat vlen: i pyeturi është personi kryesor. Rrëfimet e tij janë pjesa më e
rëndësishme e intervistës.

Gazetari që e zhvillon intervistën sillet si ndërmjetësues mes të intervistuarit dhe dëgjuesve,
shikuesve ose lexuesve. Pyetjet e tij janë të shkurtëra, precize dhe zakonisht të orientuara
drejt arritjes së qëllimit të intervistës. Ai duhet të jetë neutral dhe të përmbahet nga
emocionet e mundshme që do të dilnin nga përgjigjet. Më me rëndësi është që praktikisht të
mblidhen fakte, të kryhen hulumtime për temën dhe personin që intervistohet. Me këtë para
se të fillojë intervista duhet të jetë e qartë deri ku janë “linjat e kuqe” dhe cili është qëllimi
që duhet të arrihet. Gazetari duhet të mendojë se si do të arrijë bisedë interesante, madje në
raste të caktuara edhe të tendosur dhe çfarë konfliktesh mund të shkaktojë. Gazetari duhet
të ruajë qëndrim të orientimit drejt thelbit, racionalitetit dhe kritikës. Nëse i intervistuari
është ekstensiv, guxon ta ndërpresë, por kjo të jetë në mënyrë të sjellshme, që i intervistuari
të detyrohet të flasë qartë.
“Intervista në formë të shkruar, të shtypur dhe në Internet, transmetohet me pyetjet në
formë kursive, ndërsa përgjigjet me shkronja normale dhe veçohet me rresht të zbrazët.
Gjithashtu edhe të dhënat për të intervistuarin të shënohen në kursiv në intervistë.” (shiko
Doracak Gazetaresk, https://civil.org.mk/wp-content/uploads/2013/05/Journalist-Manualinside-AL-4web.pdf).
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Në aktivitetet e tyre të mbledhjes së lajmeve ose programeve, gazetarët, korrespondentët,
prodhuesit dhe redaktorët kërkojnë të qasen në një histori apo storie në tre faza: të
paraprijnë një ngjarje përpara se të ndodhë, të raportojnë një ngjarje ashtu siç ndodh dhe të
analizojnë një ngjarje sapo të ketë ndodhur.
“Gazetarët gjithashtu janë të interesuar për një kënd prej të cilit t'i qasen storjes së tyre. Në
zgjedhjen e këndit ata kërkojnë tre përbërës brenda asaj historie: aktualiteti, interesi
njerëzor (rreth një individi ose një grupi) dhe konflikti (në fjalë ose në veprime).” (shiko:
http://www.rasaneh.org/Images/News/AtachFile/30-51392/FILE635126670873688620.pdf)

Mbulimi i lajmeve në radio ka përparësinë e shpejtësisë dhe frekuencës. Dëgjuesi mund të
dëgjojë një gazetar ose kontribues të tregojë historinë e tij “on air” kur një ngjarje po
shpaloset, nëpërmjet telefonit, radios ose lidhjes së studios në redaksi dhe studio.
Të gjitha prodhimet e radios përbëhen nga një kombinim i zërave, tingujve, muzikës dhe
pushimeve. Në lajmet e radios kontributi kryesor është zakonisht nga zërat, me audio të
tjera që sigurojnë materialin ilustrues ose fonogramin. Një kontributi i madh në këtë
prodhim është rezultati i procesit të të intervistuarit, qoftë për qëllime kërkimi ose për
transmetim aktual.

Qëllimi i intervistës është që të transmetojë ose të kontrollojë informacionin, të japë
mendime të ekspertëve ose të përgjithshme, të shpjegojë ose të japë llogari për një veprim
ose të mbajë ose të regjistrojë, që zgjat tridhjetë sekonda ose tridhjetë minuta, dritë ose
peshë të rëndë, një vendim, për të përshkruar një emocion ose ndjenja, ose për të dhënë një
pasqyrë në personalitetin ose historinë e një personi. Ajo ofron mundësinë për të dëgjuar
fjalët e vetë të intervistuarit, tonin e zërit të tij dhe karakteristikat e ofrimit. A është folësi i
buzëqeshur kur flet apo zëri i tij fillon të lëkundet paksa kur nervozizmi apo emocioni fillon
të infektojë frymëmarrjen e tyre?
“Per të intervistuarit ka më pak mundësi që fjalët e tyre të keqinterpretohen, sepse ata nuk
citohen, por i tregojnë historinë direkt dëgjuesit, të cilët mund të dëgjojnë se ku mund të
vendosin theksin në një frazë.” (shiko: http://www.rasaneh.org/Images/News/AtachFile/3051392/FILE635126670873688620.pdf)
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Intervistat nga gazetarët e radios bëhen me qëllim të mbledhjes së zërave përkatës për të
ilustruar një tregim për dëgjuesin, shpesh një tregim që dëgjuesi do të jetë i aftë të lidhet,
ndoshta edhe një përvojë të përbashkët. Mund të thuhet se intervista në radio është një
reflektim i një marrëdhënie të përkohshme dhe afatshkurtër midis personit duke i bërë
pyetjet dhe personit që u përgjigjet atyre. Kjo është më shumë se një bisedë. Një bisedë
mbështetet në të dyja palët që marrin pjesë në marrjen në pyetje dhe përgjigjjen. Rolet në
një intervistë janë të përcaktuara shumë qartë. Një person pyet dhe një person i dytë
përgjigjet. Personi që kërkon/pyet duhet të jetë ai me kontroll autoritar, duke i lejuar ata,
kur është e përshtatshme, të vënë në pyetje dhe të provojnë përgjigjet që ata mbledhin nga i
intervistuari.

Nga pikëpamja e dëgjuesit nuk është një bisedë aksidentale e sipërme, por një transmetim i
qëllimshëm që influencon opinionin ose qëndrimin e tyre, të cilin ata kanë zgjedhur ta
pranojnë nëpërmjet radios. Ajo që dëgjojnë duhet të kontribuojë në të të kuptuarit dhe t'i
ndihmojë ata në çdo konkluzion që dëshirojnë të nxjerrin në lidhje me atë që kanë dëgjuar
gjatë intervistës. Ata gjithashtu mund të presin që intervistuesi të bëjë pyetje në emër të
tyre; pyetjet që ata do të vendosnin t’i bënin nëse do të ishin ballë për ballë me të
intervistuarin.

Megjithatë, pyetja më e mirë për të gjithë humbet nëse përgjigjja që merr nuk arrin të
shënojë shenjën. Intervistimi është gjithashtu një proces kërkimor i cili është një hap prapa
një historie të lajmeve që ka ndodhur tashmë - mbledhjen dhe konfirmimin e fakteve dhe
identitetin e atyre që janë përfshirë në historinë e zhvillimit të saj. Kjo metodë e mbledhjes
dhe konfirmimit të fakteve gjithashtu mund të jetë faza e parë në përcaktimin e aftësisë
transmetuese të një të intervistuari të mundshëm.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e studimit bazohet gjërësisht në literaturën e shqyrtuar dhe rastet empirike të
intervistave në radio. Për të realizuar objektivat e këtij punimi, janë përdorur burime të
ndryshme të dhënash dhe disa metoda njëkësisht.
Për vetë

tematikën

e

studimit,

metodologjia

e

përdorur

bazohet në shfrytëzimin dhe kombinimin e të dhënave
Sigurimi i këtyre të dhënave u mundësua nëpërmjet

për

realizimin e tij

primare dhe sekondare.

rishikimit të literaturës në

fushën e gazetarisë. Për realizimin e këtij studimi po ashtu përdoret metoda e
hulumtimit kualitativ (cilësor).
Poashtu, vetë intervista si formë e kërkimi përdoret në këtë punim me qëllim të paraqitjes
së një tabloje sa më përfaqësuese të kësaj teme. Intervista vihet në funksion jo vetëm në
zhanrin gazetaresk por edhe atë shkencor, prandaj nxjerrja e të dhëna përmes saj është pjesë
e metodologjisë së këtij punimi duke paraqitur kështu multi-dimensionalitetin e Intervistës.

Gjithashtu, ky punim ngërthen në vete një karakter multidisiplinar duke shfrytëzuar burimet
dhe metodat e studimit nga shkencat tjera si: historia, sociologjia, psikologjia.Këto metoda
përdoren për shfrytëzimin e të gjithë literaturës ekzistuese mbi intervistën si zhanër
gazetareskt dhe intervistën në radio në veçanti si dhe faktografia e cila do të përdoret për
argumentimin në rastin konkret të studimit. Duke zbatuar këtë metodologji do të provohet
që të vërtetohen dy hipotezat e këtij punimi:

Hipoteza 1: Intervista është forma më e qëndrueshme e zhanrit gazetaresk
Hipoteza 2: Intervista në radio ofron më shumë liri dhe hapësirë komunikimi midis
intervistuesit dhe të intervistuarit.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1. Prezantimi i rezultateve
Një grup pyetjesh përbën atë strukturë të komunikimit që është quajtur intervistë. Nëse
duam që të jemi të suksesshëm si intervistues, ose të intervistuar, duhet të jemi të sigurt se e
kuptojmë gjithë procesin e realizimit të një interviste.
Për realizimin e një interviste domosdoshmërisht duhet të jenë të përfshira dy palë. Secila
palë përbëhet nga individë që janë të veçantë dhe kompleksë në vete dhe secila palë ka
specifika unike. Mirëpo, që të dyja palët duhet të kontribuojnë në mënyrë të njëjtë me
pjesën që i takon gjatë procesit të intervistës, si në rolin e intervistuesit ashtu edhe të të
intervistuarit, në mënyrë që një intervistë të dalë e suksesshme. Një palë e vetme nuk mund
të realizojë një intervistë të suksesshme, në mungesë të bashkëpunimit të palës tjetër. Në
këto raste intervistuesi mund të jetë një gazetar i dalluar, i cili është përgatitur me pyetjet
më të mira për intervistën, mirëpo jokompetenca ose hezitimi i të intervistuarit për të dhënë
përgjigje të plota e sa më te sakta, ka mundësinë ta shtyjë procesin drejt dështimit.

Teksa e njëjta vlen edhe anasjelltas: kur i intervistuari është shumë i përgatitur dhe
interesant për temën që shtjellohet, por intervistuesi i papërgatitur do të bëjë që recepientët
të mos i marrin përgjigjet që iu interesojnë. Së këndejmi duhet pasur të qartë se intervista
është një proces bashkëpunimi që paraqet një formë të arsyetuar të komunikimit, ku palët
ndërtojnë marrëdhënie ndërpersonale për të cilën kanë interes, në mënyrë që intervista të
kryhet me sukses.
“Intervistat në mes të palëve që kanë njohuri të mëparshme për njëra-tjetrën, që kanë
informacion paraprak për njëra-tjetrën, janë më të lehta për t’u realizuar dhe kanë më
tepër gjasa të jenë domethënëse e interesante, se sa intervistat ndërmjet të palëve që nuk
kanë pasur marrëdhënie ose njohuri të ndërsjella më herët.” (Kelmendi, 2008:5)
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5.1.1. Struktura e Intervistës
Intervista ka një masë të caktuar strukture, e cila e dallon atë nga bashkëbisedimet e
zakonshme. Lloje të ndryshme intervistash mund të kenë struktura të ndryshme, por në vija
të përgjithshme ato kanë tri pjesë kryesore:
1. Hapja
2. Trupi
3. Mbyllja
Hapja e intervistës - Sekondat e parë të shpenzuara në hapjen e intervistës janë shpeshherë
pjesa me e rëndësishme e saj. Ajo që themi, ose nuk e themi në fillim, ndikon në mënyrën
se si pala tjetër ju percepton juve dhe situatën.
Hapja i jep tonin intervistës dhe ndikon në faktin nëse komunikimi do të zhvillohet ose jo
përtej nivelit të parë.

Hapja është një proces që realizohet në dy etapa:
1. Vendosja e raportit mes palëve. Për ta nisur komunikimin janë të mundshme bisedat
e vogla për motin, të njohurit e përbashkët etj., por nuk duhet ekzagjeruar shumë me
këto lloj bisedash. Duhet të jeni të sinqertë kur bëni komplimente. Nuk duhet të
praktikohen që personave që takohen për herë të parë t’i drejtoheni në emër, pasi që
duket joformalë dhe e pasjellshëme. Nuk duhet bërë humor ose muhabete të kota
jashtë temës, nëse personi që do të intervistoni është i panjohur.
2. Orientimi i pales tjetër. Këtu duhet shpjeguar qëllimin e intervistës sa e gjatë do të
jetë natyra e saj. Zakonisht tregohet se si do të përdoret informacioni, mbi ç’bazë
është bërë përzgjedhja e intervistuesit dhe për çfarë arsye (Kelmendi, 2008:25).

5.1.1.1 Mënyrat e hapjes
Ka disa teknika hapjeje që duhet adaptuar në çdo situatë konkrete:
 Trego qëllimin - Fillimisht tregohet përse po zhvillohet intervista. Kjo teknikë
aplikohet në intervistat hulumtuese, anketimet ose intervistat bindëse.
 Përmbledhje e një problemi - Duhet të shërbejë sa për t’i dhënë idenë palës tjetër
kur i intervistuari nuk e di se ka një problem, ose nuk i di detajet e një problemi.
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 Shpjego se si ka lindur një problem dhe kush e ka vënë re i pari problemin
 Kërkoni ndihmë ose këshillë - Kjo është një formë e zakonshme e hapjes, sepse
menjëherë të bën të qartë nevojën që ka intervistuesi.
 Trego se e njeh pozicionin e të intervistuarit - lidhur me një çështje ose problem,
mirëpo duhet pasur kujdes që duke e vënë personin përballë opinionit të tij mos të
krijoni një klimë armiqësore.
 Referoju personit që ju ka dërguar për intervistë
 Referoju organizatës, mediumit tënd.
 Kërkoni t’ju rezervojnë pak kohë, pra lini takim
 Bëni pyetje - Një mënyrë e hapjes, sidomos kur nuk ke kohë në dispozicion, është
duke e bërë pyetjen direkte. Duhet pasur kujdes nga pyetjet e mbyllura që mund të
keni si përgjigje “po” ose “jo” dhe mund t’ju lënë pa informacion. (Kelmendi,
2008:11)

5.1.1.2 Thelbi ose trupi i intervistës
Është vetëm një koncept i intervistës i strukturuar në çështjet dhe nënçështjet që do të
trajtohen gjatë intervistës. Koncepti megjithatë nuk përmban konkretisht pyetje. Guida ose
koncepti shpeshherë mjaftojnë për të realizuar intervistën. Çdo çështje apo nënçështje mund
të kthehet në pyetje. Nëse shkoni në intervistë vetëm me këtë koncept - ju do të zhvilloni
një intervistë spontane. Të mirat e intervistës spontane - janë që ju jep liri të madhe në
pyetje dhe janë shumë fleksibile. Të këqijat e intervistës spontane - janë se për këto lloj
intervistash nevojiten aftësi më shumë si intervistues.

Intervistat mund të jenë jospontane, por të planifikuara në një masë. Këto lloj intervistash
kanë një strukturim më të madh, kërkojnë përgatitje më të madhe dhe krijojnë lehtësi në
mbajtjen e shënimeve. Intervista të planifikuara në detaje - janë intervista që përdoren në
funksion të kërkimeve apo studimeve hulumtuese. Këto lloj intervistash përfshijnë të gjitha
pyetjet dhe fjalët, si dhe rendin e secilës pyetje që do të përdoret në intervistë. Këto lloj
intervistash janë: - Të lehta për t’u zhvilluar - Marrin më pak kohë sesa llojet e tjera - Nuk e
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lejojnë asnjë nga palët që të dalë nga fusha apo t’i kushtojë më shumë kohë një pyetjeje
sesa tjetrës. Megjithatë këto lloj intervistash nuk janë fleksibile, por të ngurta. (Kelmendi,
2008:15)

5.1.1.3 Teknikat e mbylljes
Edhe për mbylljen e intervistës duhet të ketë kreativitet dhe intuitë. Përfshijrja e të
intervistuarit edhe në mbyllje është shumë e rëndësishme. Disa nga teknikat e mbylljes
janë:
a) Kërkesa ndaj të intervistuarit që të bëjë një pyetje
b) Përdorimi i pyetjeve sqaruese – Intervistuesit duhet të sigurohet që pyetje të tilla të
komunikohen sinqerisht dhe qëllimi tyre parësor të jetë diskutimi i ndonjë çështje që
është harruar pa u trajtuar -jo një formalitet.
c) Deklarimi i përmbushjes së qëllimit – pra, duhet t’i thuhet të intervistuarit që qëllimi
i intervistës u arrit.
d) Bërja e koment-pyetjeve / biseda personale - këto lloj komentesh apo biseda
personale janë mënyrë e këndshme e mbylljes së intervistës. Ato shërbejnë edhe për
të forcuar marrëdhënien shoqërore me të intervistuarin. Këto lloj bisedash duhet të
jenë të sinqerta dhe të matura.
e) Njofttimi / të treguarit që koha përfundoi
f) Shpjegimi i arsyes së mbylljes - shpjego përse duhet mbyllur intervista
g) Shprehja e kënaqësisë apo vlerësimit
h) Rregullimi apo aranzhimi i një takimi tjetër
i) Përmbledhja e asaj që është thënë në intervistë
j) Përdorimi i shenjave joverbale në mbyllje. Mbyllja duhet planifikuar njësoj si hapja
dhe trupi i intervistës. Në rastin e mbylljes mund të përdorim disa teknika të
kombinuara. Zakonisht kombinohen teknikat e ndryshme verbale dhe joverbale.
(Kelmendi, 2008:13)
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5.1.2. Llojet dhe tipet e intervistës
Ekzistojnë disa lloje të intervistave, bazuar në kriterin bazë që përdoret për klasifikim.
Kështu, sipas mënyrës si realizohet ajo intervista, dallojmë këto lloje kryesore:
o intervista e drejtpërdrejtë,
o intervista e përfolur,
o intervista e tërthortë,
o intervista e shkurtër dhe
o format e veçanta të intervistës në tryezë dhe dialogu sokratian.

Ndërsa, sipas përmbajtjes dhe qëllimit hulumtues që ka, kemi:
•

intervista informative [e lajmit],

•

intervista portret,

•

intervista afirmative,

•

intervista,

•

intervista analitike,

•

intervista polemizuese dhe

•

intervista emocionale (Boriçi, 2004: 17).

Intervista e Drejtëpërdrejtë - Ky bashkëbisedim nuk është i balancuar, sepse në njërën
anë janë pyetjet [nënpyetjet, replikat] dhe në anën tjetër janë përgjigjet. Përgjigjet janë
subjekti i intervistës. Një pyetje ka një përgjigje. Edhe në publikimin e saj intervista ka
pyetje e përgjigje. Kjo bisedë përbën intervistën e drejtpërdrejtë. Transmetimi në radio apo
në televizion i një bisede të drejtpërdrejtë [live] është intervistë e drejtpërdrejtë. Është lloji
më i vështirë i intervistës, sidomos kur është e drejtpërdrejtë, sepse aty mundësitë e
improvizimit janë shumë të vogla, për gazetarin por edhe për folësin. .”(Boriçi, 2004: 18)

Intervista e përfolur - Pasi bëhet biseda me folësin, ajo bisedë nuk transmetohet
drejtpërdrejtë në formë pyetje-përgjigje, por përflitet prej gazetarit. Vende vende gazetari
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komenton rrethanat, në pjesën më të madhe komenton thëniet e folësit, në një pjesë jep
edhe citate të folësit. Kjo është intervista e përfolur. Gazetari në këtë lloj merr një rol më të
madh ndaj folësit, në krahasim me intervistën e drejtpërdrejtë. Ai duhet të ketë kujdes se
çka do të zgjedh nga ato që ka folur folësi, sepse ai nuk do të botojë gjithë atë që folësi ka
thënë [kjo është arsyeja pse ai shkruan intervistë të përfolur e jo të drejtpërdrejtë] (Kosumi,
2009: 11).

Intervista e tërthortë - Ekziston edhe një lloj i intervistës në të cilën biseda nuk zhvillohet
drejtpërdrejt, edhe pse në botim të saj, ajo duket se është e drejtpërdrejtë. Kjo realizohet
përmes pyetjeve me shkrim të përgatitura nga gazetari dhe përgjigjeve me shkrim nga ana e
folësit. Gazetari dhe folësi nuk janë në të njëjtin vend kur zhvillohet intervista. Folësi i merr
pyetjet dhe ulet në tavolinën e punës në shtëpi apo në zyrë dhe përgatitë për ngadalë
përgjigjet. Intervista e tillë në vetvete nuk përmban asgjë të keqe, por rrezikon ta humbë dy
gjëra: një, e humbet gjallërinë dhe spontanitetin e bisedës [karakteristikë kjo thelbësore për
çdo intervistë]; dhe dy, e humbet mundësinë e marrjes me tema të reja që mund të dalin
gjatë zhvillimit të saj. Ky lloj i intervistës praktikohet për tema të cilat është më vështirë të
elaborohen me të folur bisedor e të drejtpërdrejtë (Boriçi, 2004: 20).

Intervista e shkurtër - Në fund të fundit, çdo bisedë e drejtpërdrejtë midis gazetarit dhe
një personi tjetër, e cila transmetohet në një media, është një intervistë.
“Përveç intervistave për të cilat folëm deri më tash, është një formë e shkurtër e intervistës
e cila praktikohet më shumë e më gjerë në media. Kjo është intervistë e
improvizuar.”(Boriçi, 2004: 21)
Intervista e improvizuar nga vetë fjala tregon që nuk përmbush të gjitha rrethanat dhe
zhvillohet në kushtë jo shumë të favorshme. Ajo bëhet aty për aty, zakonisht në raste të
rëndësishme për një fushë apo për një rreth njerëzish. Në një ngjarje sporti, gazetari mund
të marrë opinionin e disa personave për ngjarjen, duke u shtruar atyre një, dy, tre e më
shumë pyetje, dhe ato t’i bartë në media bashkë me raportin për ngjarjen.
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Dialogu Sokratian - Është edhe një lloj tjetër i intervistës, i cili nuk bëhet ekskluzivisht për
medien dhe i cili nuk trajton tema për mesataren e marrësit. Ky lloj i intervistës bën të
kundërtën: trajton tema të larta, teorike apo empirike, të natyrave të ndryshme, por
kryesisht filozofike, politike, arti, letërsie, apo edhe tema të biografisë së njerëzve me nam,
dhe botohen si libra të veçantë, por edhe në media. Për ta emërtuar këtë lloj do të
shërbehemi me dialogët e njohur të Platonit, të cilët i bën Sokrati, prandaj do ta quajmë
dialogu sokratian.
Në dialogët e tij, Platoni [Sokrati] trajton gjithë temat më të rëndësishme të filozofisë, të
moralit, të religjionit, të artit, e deri te temat nga jeta e përditshme. Aty nuk ka një raport
gazetar-folës, por ka një marrëdhënie pothuajse të barabartë Folësi 1 dhe Folësi 2 [apo më
shumë folës këta të fundit]. Ky lloj i intervistës praktikohet me njerëz të shquar.
“Dialogu i tillë është ose një shqyrtim teorik ose një biografi e një njeriu të shquar. Të tilla
janë në shqip: libri i Ismail Kadaresë Dialog me Alain Bosquet [1996], libri i Ismail
Kadaresë dhe Ukshin Hotit, Bisedë përmes grilash [2000].”(Kosumi, 2009: 11)

Sa i përket përmbajtjes së intervistës, në vijim do të përmbledh në pika të shkurtra
karakteristikat e llojeve të saj.

Intervista Informative - Ky lloj i intervistës ka në qendër të interesimit një informacion, i
cili përmes intervistës zgjerohet më shumë, zbardhë disa fakte dhe jep disa detaje, të cilat
marrësi nuk i ka gjetur në lajm apo në raport. (Kosumi, 2009: 12)

Intervista Portret - Intervista nuk ka në qendër të interesimit një informacion por një
person, i cili dallohet nga rrethi në një fushë të caktuar dhe gazetari dëshiron t’ia paraqesë
publikut. Një letrar i ri ka marrë një shpërblim vjetor në letërsi dhe gazetari bën një
intervistë me të për ta paraqitë atë dhe veprën e tij të shpërblyer para publikut. Pyetjet që
bëhen në intervistën e tillë janë të tipit të hapur, që i lënë mundësinë folësit të shprehet më
lirshëm

dhe

afirmojnë

rezultatin

e

tij

(shiko:

http://www.gazetaria.0fees.net/pdf/Intervista.pdf?i=1).
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Intervista Afirmative - Është intervistë që si qëllim parësor ka afirmimin e një teme apo të
një personi. Zakonisht ky lloj përdoret në raste festash për ngjarje të rëndësishme politike
apo historike. Kështu, në njëvjetorin e pavarësisë së Kosovës ka pasur disa intervista me
personalitete të rëndësishme të pavarësisë së Kosovës, e temë e atyre bisedave ka qenë vetë
pavarësia. Në të gjitha ato intervista gazetari ka pasur një qëllim afirmativ për punën që
është bërë për pavarësinë e Kosovës (shiko: https://www.oreilly.com/library/view/basicradio journalism/9780240519265/xhtml/chapter01.html).

Intervista Analitike - Intervista analitike bëhet për të analizuar një temë të caktuar apo për
të interpretuar më thellë fakte të cilat tashmë dihen, por mungon analiza e tyre. Disa e
quajnë edhe intervista interpretuese.
“Nëse tema ka një interes publik, shkencor, kulturor, etik etj., gazetari bën një intervistë me
njohës të temës dhe qëllimi i tij është analiza e temës, në mënyrë që ajo të njihet edhe prej
opinionit publik.”

(shiko: https://www.oreilly.com/library/view/basic-radio

journalism/9780240519265/xhtml/chapter01.html)
Intervista analitike jep informacione ose tenton të nxjerë informacione më të strukturuara
dhe më profesionale për një fushë të caktuar.

Intervista Polemizuese - Në çdo intervistë gazetari mund të bëjë replika ndaj përgjigjeve
të folësit, si kemi parë më lartë. Mirëpo, nëse gazetari e merr këtë rol shumë hapur dhe
pyetjet e tij janë pothuajse në kundërshtim të gjithnjëshëm me folësin, atëherë kemi të
bëjmë me një lloj të veçantë të intervistës, atë polemizuese.
Duhet thënë shumë qartë: gazetari polemizon e kundërshtohet me folësin mbi argumente të
interesit publik, por nuk mund të nxitet për kundërshti mbi argumente të bindjes së tij
personale (shiko: http://www.gazetaria.0fees.net/pdf/Intervista.pdf?i=1).

Intervista Emocionale - Është lloj i intervistës që shërbehet me emocionet e folësit për të
arritur një qëllim të vetë atij, folësit, ose në lidhje me të.
Zakonisht përdoret në raste të tragjedive të ndryshme, për të cilat fajtor është njeriu (shiko:
http://www.gazetaria.0fees.net/pdf/Intervista.pdf?i=1).
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5.1.3. Roli i gazetarit
Puna e intervistuesit apo gazetarit është të veprojë si katalizator. Të parashtrojë pyetje
përkatëse që do të rezultojnë në përgjigje të plota, të konsideruara dhe koncize që tregojnë
një histori. Gjithashtu mund të jetë e nevojshme që të shtrohen pyetje në dukje të
paturpshme që do të nxjerrin përgjigje të përshtatshme dhe të zbuluara nga i intervistuari.
Intervistuesi është atje për të vënë pyetjet që dëgjuesi dëshiron të pyesë, dhe pyetjet që
dëgjuesi duhet të kërkojë. Cilësitë personale të kërkuara nga një gazetar radioje përfshijnë
një kureshtje natyrore dhe besim që u mundëson atyre të jenë këmbëngulës kur të pyesin
një

person

tjetër

(shiko

Doracak

Gazetaresk,

https://civil.org.mk/wp-

content/uploads/2013/05/Journalist-Manual-inside-AL-4web.pdf).
Megjithatë, shumë shpesh gazetari është përballur me detyrën e vështirë për të mbuluar një
temë që është përtej përvojës së tij dhe madje mund të jetë një çështje që gazetarët e kanë
shmangur, sepse është tepër e dhimbshme ose prekë ndjenjat e tyre të pazgjidhura.
Subjektet që ngatërrojnë ose trembin intervistuesin ose të intervistuarin duhet të përballen
ballë për ballë.
“Një gazetar duhet të vendosë gjatë rrjedhës së intervistës nëse duhet të vazhdojë me
kujdes ose të marrë kontrollin duke parashtruar pyetjet që lindin natyrshëm” (shiko:
www.rasaneh.org/Images/News/AtachFile/30-5 1392/FILE635126670873688620.pdf).

Zgjedhja e gazetarit të duhur është po aq e rëndësishme sa zgjedhja e të intervistuarit të
duhur. Përputhja e saktë e dy njerëzve do të përcaktojë një rezultat të suksesshëm në
intervistë. Nëse roli i një programi radioje p.sh. është të japësh një këndvështrim të të
rinjve, të tregosh një temë nga pikëpamja e një gruaje ose të diskutosh një çështje që lidhet
me homoseksualët, atëherë do të përcaktohet një gazetar i cili ka aftësi profesionale për t’i
trajtuar temat nga perspektivat përkatëse. Gazetarët nganjëherë ankohen se nuk duan të
kryejnë intervista të veçanta. Gazetarët aziatikë britanikë, për shembull, thonë se nuk
dëshirojnë gjithmonë të jenë ata të dërguar në tregimet aziatike apo të marrin një pamje
aziatike të bashkësisë për një histori.
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Disa gazetarë marrin një reputacion duke qenë të mirë në realizimin e intervistave të
drejtpërdrejta, ose për të praktikuar artin e marrjes së intervistës së ndjeshme, dhe pastaj të
gjejnë ata që janë duke kaluar në qoftë se subjekti nuk është në fushën e tyre të zakonshme.
(shiko:www.rasaneh.org/Images/News/AtachFile/30-5
1392/FILE635126670873688620.pdf).
Nëse dëshironi të jeni një intervistues i mirë, ju duhet të zhvilloni një stil individual dhe
qasje ndaj mënyrës sesi bëni pyetje. Mos harroni se dëgjuesi i radios do të jetë i interesuar
të dëgjojë pyetjen, si dhe përgjigjen.
Rregulli i artë është që intervistuesit e mirë e dinë si të dëgjojnë. Ata përdorin atë që
dëgjojnë për të përcaktuar pyetjet që do të kërkohen dhe mënyrën në të cilën ata janë
pyetur. Kur të vendosni se cilat pyetje duhet të pyesni, mendoni se çfarë përgjigjeje mund
të merrni nga i intervistuari juaj dhe të vendosni nëse jeni gati të pranoni një përgjigje të
tillë në vlerë nominale ose nëse do të duhet të shtyni pak më shumë për të marrë një
përgjigje më të kënaqshme. “Nëse ke një ide të mirë se çfarë do të jetë përgjigjja para se të
bësh një pyetje është përparësi, por kurrë nuk duhet ta zbulosh këtë njohuri dëgjuesi në
mënyrën që e vendosni pyetjen.” (shiko: www.rasaneh.org/Images/News/AtachFile/30-5
1392/FILE635126670873688620.pdf).

5.2 Analiza e rezultateve
Të gjitha prodhimet e radios përbëhen nga një kombinim i zërave, tingujve dhe muzikës.
Në lajmet e radios kontributi kryesor është zakonisht nga zërat, me audio të tjera që
sigurojnë materialin ilustrues ose fonogramin.
Një kontribut i madh në këtë produkt është rezultat i intervistimit, qofshin ato për qëllime
kërkimi ose transmetimi. aktualiteti ose regjistrimi, që zgjat tridhjetë sekonda ose tridhjetë
minuta, dritë ose peshë e rëndë, për një tregim ekskluziv ose të mirënjohur, qëllimi i
intervistës është që të përcjellë ose kontrollojë informacionin, të japë mendime të
ekspertëve ose të përgjithshëm, të shpjegojë ose llogarisë një veprim ose një vendim, për të
përshkruar një emocion ose ndjenja, ose për të dhënë një pasqyrë në personalitetin ose
historinë e një personi (shiko: https://gijn.org/2014/02/07/the-art-of-the-interview/).
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Ajo ofron mundësinë për të dëgjuar fjalët e vetë të intervistuarit, tonin e zërit të tyre dhe
karakteristikat e ofrimit. A është folësi i buzëqeshur kur flasin apo zëri i tyre fillon të
lëkundet paksa kur nervozizmi apo emocioni fillon të infektojë frymëmarrjen e tyre? Per të
intervistuarit, ka më pak mundësi që fjalët e tyre të keqinterpretohen, sepse ato nuk citohen,
por tregojnë historinë direkt te dëgjuesit, të cilët mund të dëgjojnë se ku mund të vendosin
theksin në një frazë.

Nga pikëpamja e dëgjuesve, intervista në radio nuk është një bisedë aksidentale, por një
transmetim i qëllimshëm, që influencon mendimin apo qëndrimin e tyre, të cilin ata e kanë
zgjedhur për ta formuar nëpërmjet radios. Ajo që dëgjojnë duhet të kontribuojë në
mirëkuptimin e tyre dhe t'i ndihmojë ata në çdo përfundim që dëshirojnë të tërheqin për atë
që kanë dëgjuar gjatë intervistës. Ata gjithashtu mund të presin që intervistuesi të bëjë
pyetje në emër të tyre; pyetjet që ata do të vendosnin nëse do të ishin ballë për ballë me të
intervistuarin.

Janë disa pika që e bëjnë intervistën në radio të veçantë dhe të rëndësishme:
➢ Marrëdhënia në transmetim (ON AIR) midis intervistuesit dhe të
intervistuarit.
➢ Një zbulesë(informacion i ri) e papritur nga i intervistuari.
➢ Një pasqyrë shpjeguese për një situatë ose personalitet.
➢ Sigurimi i informacionit të ri. (Beaman, 2000: 56)

5.2.1 Shembujt e intervistave
Shembujt e intervistave në vijim, të realizuara për përgatitjen e këtij punimi, ilustrojnë
llojet e intervistave që u shtjelluan më lartë:
Gazetari – Intervistuesi, në tekstin e mëtutsjeshëm X dhe i intervistuari, në tekstin e
mëtutjeshëm Y.
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Shembulli 1. Intervista e Tërthortë
X - Në çfarë shkalle e shihni sigurinë e gazetarëve në Kosovë, dhe si trajtohen nga
drejtësia rastet kur është cenuar jo vetëm puna, por edhe jeta e gazetarëve?
Y - Kur flasim për gazetarët, po edhe për çfarëdo procesi që ka të bëjë me sigurinë e
njerëzve në Kosovë, duhet pasur parasysh kontekstin në të cilin zhvillohet biseda dhe në të
cilin funksionon sistemi. Fatkeqësisht, në Kosovë trajtimi i rasteve në përgjithësi nga
drejtësia, lë shumë për të dëshiruar, e këtu pastaj përfshihen normalisht edhe specifikisht
rastet e gazetarëve.

X - Si ndikon mosndëshkimi i krimeve ndaj gazetarëve?
Y - Mosndëshkimi i secilit krim e kthen sistemin mbrapa secilën herë dhe kjo është përveç
e trishtueshme edhe shumë e rrezikshme sidomos kur flasim për gazetarët, për shkak se
guximi i gazetarëve duhet të zhvillohet në proporcion me mbështetjen e sistemit, e jo në
kundërshtim me të. Si pasojë e kësaj, rrezikojmë që gazetarët të heqin dorë nga
objektivizmi dhe guximi i tyre, e kjo pastaj rrezikon fushën e gazetarisë profesionale në
tërësi. Kështu që e sheh, krejt kjo është njëfarë procesi hallkor, ku neglizhenca e një pjese
të sistemit, çon deri te dështimi i pjesës tjetër.

X - Si e vlerësoni kornizën ligjore që siguron lirinë e shprehjes dhe të medias, qasjen
në informacion, mbrojtjen e burimeve të gazetarëve, standardet e raportimit
profesional? A ka më shumë sfida në zbatimin e saj, apo duhen ndryshime jurdike në
kornizën ekzistuese?
Y - Gjithmonë e kam thënë dhe vazhdoj ta them që në Kosovë problemet kryesore nuk
qëndrojnë te korniza legjislative sa qëndrojnë tek mos zbatimi i saj adekuat. Gazetarët kanë
mundësi të mjaftueshme teorike të shfrytëzimit të kornizës legjislative për të realizuar
obligimet por edhe të drejtat e veta.

X - Sivjet, në fund të muajit nëntor, Kuvendi ka miratuar Projektligjin për Mbrojtjen
e Sinjalizuesve. Megjithatë, vetëm pak ditë para se të hynte në fuqi ky projektligj, në
dy raste të ndara, u kërkua zbulimi dhe ndëshkimi i sinjalizuesve që raportuan për
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media shkeljet e bëra në institucionin e tyre. Si e vlerësoni projektligjin, miratimin e
tij nga Kuvendi, si dhe pastaj kërcënimet direkte të sinjalizuesve?
Y - Sinjalizuesit si fenomen kanë qenë prezent në skenën politike në Kosovë edhe gjatë
vitit që po lëmë pas, dhe është hap i mbarë që vëmendja është fokusuar më tepër në
përmirësimin e kornizës legjislative rreth tyre. Shprehia e adoptimit të projektligjeve, ose e
amandamentimit të ligjeve aktuale, është shumë prezente në shoqërinë tonë, por për
mendimin tim kjo jo gjithmonë është zgjidhja e duhur. Projektligji i ri për shembull, për
mendimin tim është problematik, sepse ndonëse ofron mundësi më të mëdha raportimi për
sinjalizuesit (shih raportimin publik), dhe teorikisht i ofron mundësi shumë të mira
sinjalizuesit, nuk merr parasysh në praktikë këto mundësi, e për më tepër as sigurinë e
sinjalizuesit. Sinjalizuesit në disa pika të caktuara janë njësoj të ndjeshëm sikur dëshmitarët
e mbrojtur në një proces penal, dhe si të tillë duhet trajtuar. Unë akoma qëndroj prapa
mendimit se duhet krijuar një institucion i vecantë, ose degë e vecantë brenda një
institucioni të pavarur, e cila do të merrej ekskluzivisht me sinjalizimet.

X - Si e plotëson ky projekligj kornizën ekzistuese ligjore të fushës së medias
në Kosovë?
Y - Teorikisht ky projektligj e plotëson kornizën ligjore të fushës së medias, por praktikisht
nuk e ndihmon shumë. Fatkeqësisht!

X- Pavarësisht disa përpjekjeve, Kosova nuk ka një ligj të përgjithshëm për media,
por pjesa dërmuesve e aspekteve që ndërlidhen me punën e mediave rregullohen
përmes të paktën tetë ligjeve. A e shihni të nevojshme nismën ligjore për krijimin e
ligjit për media?
Y - Para nismës ligjore për krijimin e një ligji të posaçëm për media, mendoj që është me
rëndësi që të konsolidohet skena mediale brenda për brenda vetes. Për momentin kemi një
numër të madh mediash online, portale, fusha e funksionimit të të cilave nuk është e
rregulluar aspak. Natyrisht është e logjikshme kjo kur dihet se kjo shtresë mediatike
përkrah vetërregullimin, dhe jo rregullimin e jashtëm. Megjithatë, konsideroj që duhet
provuar të arrihet një konsensus bashkëveprimi në mes të aktorëve medialë fillimisht, që të
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mund të flitet për një nismë ligjore të tillë. Rregullimi, çfarëdo qoftë ai, konsideroj që duhet
të vijë prej poshtë-lartë, e jo e kundërta.

X - Në Kosovë konfidencialiteti i dokumenteve publike mbetet çështje interpretimi, si
ndikon kjo në gazetari dhe transparencën e institucioneve publike?
Y - Kjo që përmendni ju është problematike, por jo vetëm për gazetarët, por për të gjithë.
Fakti që institucionet akoma interpretojnë në baza paushalle se cka konsiderojnë publike e
cka jo, është qesharak. Sidomos për shkak se kemi praktikë gjyqësore që këtë e ka bërë
shumë të qartë. Shihni rastin e BIRN vs Zyra e Kryeministrit i cili rast e sqaron shumë mirë
hapësirën në mes të interesit publik dhe të drejtës për privatësi. Mendimi im është që po
shfrytëzohet kjo amulli e kuptimit të drejtë të kornizës ligjore për interesa personale. Sepse
korniza ligjore nuk është aq e komplikuar. Realisht është tejet e thjeshtë dhe e
drejtpërdrejtë. Por institucioneve të caktuara u konvenon krijimi i një amullie të tillë.

X - Deri më tani, sa vlerësoni se ka krijuar terren përhapja e lajmit të rremë në
Kosovë? A është e afërt dita kur Kosova do të duhej të krijojë legjislacion të ri për
luftën ndaj lajmeve të rrejshme?
Y - Lajmet e rreme (fake neës) kanë nisur të bëhen trend botëror, dhe fatkeqësisht Kosova
nuk është përjashtim. Megjithatë unë konsideroj që portale të caktuara jo profesioniste kanë
nisur shpërndarjen e lajmeve të rreme në Kosovë edhe para se këto të bëhen senzacion i
tillë.
Unë konsideroj që Kosova është dashur të marrë masa edhe më herët për të atakuar lajmet e
rreme, megjithatë fatkeqësisht sic e thashë edhe më lartë – krijimi i një legjislacioni të ri
nuk garanton suksesin në luftën ndaj lajmeve të rreme. Sfida edhe këtu do të qëndronte në
zbatimin e këtij legjislacioni. Përderisa dënimet janë kaq simbolike, një portal që fiton në
sasi të mëdha para nga lajmet e rreme, është në gjendje që të vazhdojë të paguajë gjoba
pafundësisht edhe të vazhdojë të merret me punën e vet’ në vazhdimësi. Ky është një lloj
rrethi vicioz që kam frikë se nuk na sjell gjëkundi.
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Shembulli 2. Intervistë e shkurtër

X- Dr, cili është qëllimi i vizitës tuaj?
Y- Epo, më është kërkuar nga Sekretari i Shtetit që të vijë këtu.
X - A keni ardhur këtu për t'i kërkuar Sekretarit të Shtetit një favor të fort politik?
Y - Nuk mund të ju them këtë.
X - Kur shpresoni të një pozicion të lartë?
Y - Nuk mund të flas për këtë.
X – Dr, kur të ngriteni në detyrë, a do të shkëputëni nga shërbimi?
Y - A duhet të më pyesni këtë pyetje në këtë fazë?
X - Epo, kjo fazë është po aq e mirë sa çdo fazë tjetër. Pse më pyet pse Unë nuk duhet
të ju pyes këtë pyetje në këtë kohë?
Y - A nuk e kam thënë atë mjaftueshëm për të gjithë - të gjithë të binden se unë do të them
vetëm se..!
X – Dr., në qoftë se ju pushoni përkohësisht ushtrimin e detyrës, si do të bëhet me
rapartin që udhëheqni?

X - Ku shpresoni të merrni ndihmë nga sekretari?
Y - Nuk do t'ju them këtë.
X - A po më tregoni ndonjë gjë?
Y - Asgjë.
X - A po më thoni pse keni qenë në Portugali?
Y- [Pauzë] Kjo është biznesi im.
X - Në fakt nuk do të më thuash asgjë?
Y - Asgjë.
X - Pra, kjo është një intervistë jashtëzakonisht e pafrytshme?
Y - Epo, kjo varet nga ju.
X - Faleminderit shumë!
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Shembulli 3. Intervistë e drejtëpërdrejtë

X - Para se të vinim ON AIR më thoshe për punët që je ipërfshirë me poshtë në fermë
këtë javë, dmth dhënie e ushqimit për delet, pastrimi etj.
Y - Po kjo është e drejtë. Është një kohë e zënë.
X - Tani, të gjitha punët në fermë janë të rëndësishme, apo jo? Unë mendoj se do të
jetë e pamundur për ju që të zgjidhni nga më të rëndësishmit, por nëse jeni vërtet kë
do kishit për të zgjedhur apo të gjitha janë të rëndësishme?
Y - Po, ka të drejtë. Por të gjithë duhet të bëhen.
X- Moti është një faktor i rëndësishëm në ditën tuaj të punës, apo jo?
Y - Po, kjo është e drejtë, por të gjithë delet janë brenda tani dhe nuk është problem për sot.
X - Keni shumë dele në këtë fermë, apo jo?
Y - Po, ka të drejtë. Ne kemi një nga kopetë më të mëdha në qark dhe marrim shumë staf
shtesë për të përballuar të gjithë punën. Mendoni ju, çmimet në treg kanë pësuar një rënie
që nga viti i kaluar kështu që mund të na duhet ta konsiderojmë uljen e angazhimit tonë për
bujqësinë e deleve vitin e ardhshëm dhe të mendojmë një alternativë.
X – Pra, puna juaj varet edhe nga faktorë të jashtëm si puna e çmimeve?
Y – Po, po ndikojnë shumë faktor dhe ndër to është edhe luhatja e çmimeve
X – Dhe për në fund, më tregove që toka është shumë e lagur në këtë moment dhe
vështirë të ecet apo punohet?
Y - Oh, mendoj se do të jetë mirë nëse shiu do të ndalet për disa ditë.
X – I nderuar, faleminderit shumë për kohën dhe shpresojmë t’ju ecë mbarë.
Y- Faleminderit edhe prej jush për vizitën, kaloni mirë.
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6.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Ky punim ka arritur të japë një pasqyrë të larmishme të karakteristikatve të intervistës si
zhanër i veçantë gazetaresk. Duke shpjeguar historikun, fillet dhe burimin e saj si dhe duke
ofruar perspektiva të ndryshme të strukturës dhe llojeve, vlerësoj se hipoteza e parë është
vërtetuar plotësisht. Intervista është zhanrër i qëndrueshëm gazetaresk sepse pavarësisht
zhvillimeve ajo ka mbetur e njejtë në thelb madje ka avancuar sa i përket rëndësisë dhe
interesimit të mediave dhe publikut.
Në anën tjetër, radio ka qenë dhe mbetet një nga mjetet më të fuqishme dhe më të veçanta
mediatike në transmetimin e informacionit dhe formësimin e opinionit publik. Intervista në
radio, ashtu siç u argumentua në këtë punim është zhanri i rëndësishëm dhe i përshtatshëm
për programet radiofonike. Ajo mundëson shumë më shumë hapësirë ndërveprimi midis
intervistuesit dhe të intervistuarit duke ofruar liri dhe hapësirë të mjaftueshme komunikimi
me publikun. Intervista në radio është e veçantë edhe për faktin se kanalet e komunikimit të
saj janë më të shumta dhe kapin një spektër më të madh dëgjuesish. Përmes rishikimit të
literaturës dhe shfrytëzimit të burimeve, janë dhënë referenca të mjaftueshme për të
vërtetuar hipotezën e dytë dhe për të konkluduar se Intervista në radio ofron hapësirë të
madhe komunikimi me dëgjuesit si dhe mundëson dërgimin e mesazheve më të fuqishme
për opinionin publik.
Intervista në radio që nga fillet e saj në vitet 1930-të ka arritur të ketë impakt
jashtëzakonisht të madh duke përçuar mesazhe dhe informacione të rëndësishme të publiku.
Ajo ka mundësuar që shumë personalitete të shpjegojnë, deklarojnë, proklamojnë apo
identifikojnë probleme, çështje dhe tema të rëndësishme për shoqërinë, duke u bërë kështu
një nga format më të rëndësishme të komunikimit dhe ndërveprimit me publikun.

Kohëve të fundit radio si duket ka zbehur rolin dhe rëndësinë e intervistës ose thënë
ndryshe nuk vazhdohet theksimi i saj si formë e zhanrit gazetareskt. Radio si media duhet të
vazhdojë jo vetëm të përdorë intervistën për qëllimet gazetareske, por edhe ta kultivojë sa
më shumë dhe ta pasurojë atë në programet që i transmetohen publikut. Invervista i jep
kuptim shumë më ta madh radios, prandaj edhe kultivimi dhe zhvillimi i mëtutjeshëm i saj
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është më se i rëndësishëm. Tani me zhvillimin teknologjik ekzistojnë shumë mënyra se si
mund të bëhet një gjë e tillë, për shkak se mobiliteti është i madh dhe gazetari në radio ka
mundësinë të zhvillojë intervistë me persona që jo domosdoshmërisht janë fizikisht të
pranishëm në studiot e medias përkatëse. Intervista në botën globale duhet t’u përshtatet
dhe të përdorë mjetet e reja dhe sidomos radio duhet të bëjë hapa më të mëdhenj për ta çuar
më tej intervistën si formë e transmetimit të informacionit të publiku.

Ky punim nxjerr në pah edhe rolin dhe rëndësinë e gazetarit apo intervistuesit në procesin e
intervistës. Më lart është cekur rëndëisa që ka gazetari sidomos për llojin e intervistës në
radio pasiqë ndjeshmëria ndaj saj është më e madhe dhe për faktin që siç e quan edhe njëri
prej autorëve të mëdhenj të kësaj fushe, McLuhan, ajo është “media e nxehtë”.
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8.

SHTOJCA

Për qëllim të këtij hulumtimi, kam hartuar një pyetësor dhe kam zhvilluar intervista me disa
gazetarë të radiove të ndryshme në Kosovë. Qëllimi i këtyrë intervistave është pasqyrimi i
punës së gazetarit në radio dhe mënyrën se si shihet intervista nga këndvështrimi i
gazetarëve/autorëve të saj në radio. Intervistat janë bërë në data të ndryshme, ndërsa disa
gazetarë kanë kërkuar që të mbeten anonim, duke pranuar që t’u publikohet vetëm vendi
apo radio ku punojnë.

Intervista Nr. 1
E intervistuara - Arbanë Q.Gashi, kryeredaktore e Radios Kosova e Lirë
Zhvilluar me datë 23/01.2019
1. Në bazë të eksperiencës tuaj të deritanishme, çka do të thotë puna
në radio për ju?
E intervistuara - Puna në Radio ashtu si në çdo medium i ka veçantitë e veta,
po ashtu edhe vështirësitë e caktuara. Meqë iu keni drejtuar Radios-Kosova e
Lirë, ju bëj me dije se ky medium ka shumë specifika, që nuk i kanë
mediet e tjera. Në radhë të parë sepse ruan dhe kultivon vlerat e
luftës së UÇK-së dhe vlerat kombëtare në përgjithësi, andaj puna në
këtë Radio ndihet edhe si obligim kombëtar, vullnetar, si përkushtim i
veçantë.
2. Si e vlerësoni gazetarinë në radio; çka ofron radio më shumë se
mjetet tjera të transmetimit?
E

intervistuara

-

Dihen

specifikat

e

gazetarisë

së

Radios.

Radio, i referohet veshit dhe kurdoherë mund të jesh me të dhe në të
njëjtën kohë, vozit, punon, ushqehesh, dëgjon lajme, argëtohesh duke
dëgjuar këngë e favore të tjera që nuk i ka shtypi as televizioni,
sepse ato i referohen syrit dhe kërkohet koncentrim i caktuar.
3. Sa është i lirë dhe i pavarur gazetari në punën në radio?
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E intervistuara - Gazetarët, sidomos në Kosovë, në Shqipëri e më gjerë kanë
shumëfish më tepër liri sesa obligime. Ata nuk kanë censurë, as auto-censurë, e
cila lidhet me “kodin” e gazetarit. Në Radion-Kosova e Lirë nuk ka
censurë në kuptimin e fjalës, por nuk lejohet asnjë shkrim, këngë,
emision,

opinion

që

fyen

vlerat

kombëtare

apo

atë

të

UÇK-së.

Gazetarët janë të pa varur deri atje ky pavarësia e tyre nuk bie ndesh
me konceptin specifik të RKL-së.
4. Sa i rëndësishëm është i ftuari në studio në një emision?
E intervistuara - I rëndësishëm është çdo i ftuar, në mënyrën e vet dhe në
qasjen që trajton një problem të caktuar.
5. Si e vlerësoni intervistën si formë të zhanrit gazetaresk?
E intervistuara - Intervista jep shumë mundësi të shprehjes nga i intervistuari,
nëse intervistuesi është i aftë në formulimin e pyetjeve dhe disponon
njohje solide apo edhe profesionale nga një apo më shumë lëmi të
caktuara.
6. Sa mendoni që ka ndikim intervista në përçimin e mesazheve dhe
krijimin e opinionit publik?
E

intervistuara

-

Çështja

e

ndikimit

është

relative,

sepse

te

ne

përgjithësisht dominon bindja që vetëm një autoritet i caktuar, politik,
shoqëror, krijues, apo një analist i vetëquajtur është i gjithëdijshëm dhe mund
të ushtrojë ndikim, në krijimin e opinionit të caktuar. Sot ka aq shumë
të quajtur opinionistë, analistë, komentues dhe aq shumë shprehje
agresive e banale, aq shumë arrogancë e padituri, aq shumë mujshari e
shitblerje informatash, sa nuk mund të jesh i sigurt në asnjë prej
mesazheve të tyre, për veç në raste të caktuara.
7. A ka rëndësi përzgjedhja e të intervistuarit?
E intervistuara - Gjithsesi se ka rëndësi, meqë gazetari përzgjedh një individ të
një profesioni të caktuar dhe i referohet me qëllim për t’ i zbuluar
aftësitë dhe diskursin e tij në komunikim.
8. Cili mendoni që është roli i intervistuesit/gazetarit?
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E intervistuara - Është e natyrshme madje edhe e kuptueshme që intervistuesi
duhet të ketë aftësi dhe dije të mjaftueshme profesionale, për ta trajtuar një
çështje apo problem të caktuar. Ai është në rolin e hulumtuesit,
gjurmuesit dhe gjatë intervistimit duhet të mbledh edhe rezultate të
caktuara.
9. Në këndvështrimin tuaj, sa ndikon radio në opinion publik?
E intervistuara - Radio po i përballon kohës, për dallim nga shtypi, të cilin e ka
okupuar interneti. Ashtu si çdo medium edhe Radio ka ndikimin e vet të
caktuar në

opinion,

por

jo

në

nivel

të

cilin

e

ka

televizioni.

Radio më shumë dëgjohet në veturë, sesa në shtëpi, më shumë për argëtim sesa
për pajisje me njohuri. Zhvillimi i hovshëm i teknologjisë informative e
ka

bëtë

të

vetëm.

Lufta

për

konkurrencë

është

luftë

edhe

për

ekzistencë. Kjo është lufta e pa kompromis e kapitalizmit, , “lufta e peshqve” të
mëdhenj që hanë të vegjlit.
10. A do të preferonit ndonjë mjet tjetër transmetimi para radios?
E intervistuara - Me Radion jam e lidhur qe 20-vjet. Natyrisht që e dua shumë.

Intervista Nr. 2
I intervistuari - Ylber Beqiri, Kryeredaktor/Redaktor i muzikës, Radio Plus 102.2 FM,
Prishtinë. Zhvilluar me datë 25/01/2019.
1. Në bazë të eksperiencës tuaj të deritanishme, çka do të thotë puna në radio
për ju?
I intervistuari - Për mua puna në radio është para së gjithash kënaqësi, pastaj
një mundësi shumë e mirë për të informuar dhe argëtuar dëgjuesit.
2. Si e vlerësoni gazetarinë në radio; çka ofron radio më shumë se mjetet tjera
të transmetimit?
I intervistuari - Mendoj që radio si medium është më fleksibil dhe më lehtë i
disponueshëm se mjetet tjera të transmetimit.
3. Sa është i lirë dhe i pavarur gazetari në punën në radio?
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I intervistuari - Tek ne gazetari është i pavarur në punën në radio
në masë të madhe (me përjashtime), por duhet te kemi parasysh poashtu që
gazetari gjatë punës në radio duhet të merr në konsideratë edhe politikën
redaktuese të asaj radioje.
4. Sa i rëndësishëm është i ftuari në studio në një emision?
I intervistuari - I ftuari në studio në një emision është shumë i rëndësishëm,
sepse ndikon në rritjen e interesimit të dëgjuesve për të degjuar atë emision.
Por në këto raste varet edhe kush është i ftuar dhe cila është tema që
diskutohet.
5. Si e vlerësoni intervistën si formë të zhanrit gazetaresk?
I intervistuari - Intervistën e vlerësojmë si një formë shumë të rëndësishme të
zhanrit gazetaresk.
6. Sa mendoni që ka ndikim intervista në përçimin e mesazheve dhe krijimin e
opinionit publik?
I intervistuari - Mendoj që ka shumë ndikim intervista në përçimin e
mesazheve dhe krijimin e opinionit publik, sepse temat që diskutohen aty
ndikojnë në krijimin e opinionit publik për një çështje të caktuar.
7. A ka rëndësi përzgjedhja e të intervistuarit?
I intervistuari - Po, patjetër që ka rëndësi përzgjedhja e të intervistuarit.
8. Cili mendoni që është roli i intervistuesit/gazetarit?
I intervistuari - Mendoj që roli i intervistuesit/gazetarit është i rëndësishëm
sepse nga pyetjet qe ai/ajo parashtron gjatë një interviste do të varen edhe se
çfarë lloj informata apo mesazhe do të transmetohen tek dëgjuesit.
9. Në këndvështrimin tuaj, sa ndikon radio në opinion publik?
I intervistuari - Mendoj që radio ka ndikim të madh në opinionin publik, sepse
edhe më tutje mbetet një nga mediumet më të ndjekura tek ne.
10. A do të preferonit ndonjë mjet tjetër transmetimi para radios?
I intervistuari - Jo, nuk do të preferoja mjet tjetër transmetimi para radios.
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Intervista Nr. 3
I intervistuari – Gazetar anonim, Radio Dukagjini, Prishtinë. Zhvilluar me datë: 26/01/2019
1. Në bazë të eksperiencës tuaj të deritanishme, çka do të thotë puna në radio
për ju?
I intervistuari – Puna në radio është nder dhe privilegj pavarësisht vështërsive.
2. Si e vlerësoni gazetarinë në radio; çka ofron radio më shumë se mjetet tjera
të transmetimit?
I intervistuari – Radio si medium ofron ndjesinë dhe lidhjen e drejtëpërdrejtë
më dëgjuesin në një mënyrë më diskrete në krahasim me mjetet tjera.
3. Sa është i lirë dhe i pavarur gazetari në punën në radio?
I intervistuari – Varësisht prej radios (udhëhqësit) dhe prej gazetarit. Mendoj
që në Kosovë puna në radio ka më shumë liri se në çfarëdo media tjetër.
4. Sa i rëndësishëm është i ftuari në studio në një emision?
I intervistuari – I ftuari në emision është si mysafiri në shtëpi, por se këtu
shtëpia është shumë herë më e madhe.
5. Si e vlerësoni intervistën si formë të zhanrit gazetaresk?
I intervistuari – Intervista është mendoj një nga format më të thella të zhanrit
gazetareskt
6. Sa mendoni që ka ndikim intervista në përçimin e mesazheve dhe krijimin e
opinionit publik?
I intervistuari – Intervista përmban në vete mesazhe të drejtëpërdrejta dhe të
tërthorta për publikun dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme.
7. A ka rëndësi përzgjedhja e të intervistuarit?
I intervistuari – Po, shumë.
8. Cili mendoni që është roli i intervistuesit/gazetarit?
I intervistuari – Gazetari është ai që e drejton interesin e dëgjuesit karshi
mysafirit në emision dhe ai që transmeton informacionin e duhur.
9. Në këndvështrimin tuaj, sa ndikon radio në opinion publik?
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I intervistuari – Radio ka ndikim shumë më të madh në opinion se sa që
mendohet.
10. A do të preferonit ndonjë mjet tjetër transmetimi para radios?
I intervistuari - Radio për mua është e pakrahasueshme.

Intervista Nr. 4
I intervistuari – Gazetar anonim, Radio Helix, Prizren. Zhvilluar me datë: 28/01/2019
1. Në bazë të eksperiencës tuaj të deritanishme, çka do të thotë puna në radio
për ju?
I intervistuari – Puna në radio është interesante dhe shumë atraktive, por në
Kosovë ka vështërsi mjaft të mëdha.
2. Si e vlerësoni gazetarinë në radio; çka ofron radio më shumë se mjetet tjera
të transmetimit?
I intervistuari – Radio ka përparësi në raport me mediat tjera për shkak se
lidhet me dëgjuesin apo e transmeton informacionin edhe nëse dëgjuesi nuk e
zgjedh radion, por p.sh. është duke vozitur dhe e dëgjon rastësisht.
3. Sa është i lirë dhe i pavarur gazetari në punën në radio?
I intervistuari – Gazetari është i lirë të transmetoj lajmin apo çfarëdo
informcioni që nuk është shumë i ndjeshëm për publikun dhe që nuk kërkon
miratime shtesë.
4. Sa i rëndësishëm është i ftuari në studio në një emision?
I intervistuari – I ftuari në studio e rritë rëndësinë e emisionin për shkak se jep
një perspektive shtesë informacioni, prandaj është shumë i rëndësishëm.
5. Si e vlerësoni intervistën si formë të zhanrit gazetaresk?
I intervistuari – Intervista është shumë e rëndësishme në nxjerrjen e
informative të reja dhe kredibile apo vërtetuese
6. Sa mendoni që ka ndikim intervista në përçimin e mesazheve dhe krijimin e
opinionit publik?
I intervistuari – Ka shumë ndikim për shkak se vjen nga burimi direkt.
7. A ka rëndësi përzgjedhja e të intervistuarit?
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I intervistuari – Normalisht që përzgjedhja e të intervistuari ka rëndësi për
shkak se nga ajo varet edhe natyra e informatave që mund të nxjerrësh.
8. Cili mendoni që është roli i intervistuesit/gazetarit?
I intervistuari – Radio por edhe shume media tjera nuk do të mund të
funksionin pa gazetarin/intervistuesin, rrjedhimisht ai është themeli i medias.
9. Në këndvështrimin tuaj, sa ndikon radio në opinion publik?
I intervistuari – Radio ka ndikim të madh, mirëpo me zhvillimin e teknologjisë
mendoj që është zbehur pak ndikimi pasi që informacioni po transmetohet
edhe nga burime të tjera.
10. A do të preferonit ndonjë mjet tjetër transmetimi para radios?
I intervistuari - Mendoj që afërsinë e radios nuk do të mund të ma jepte
ndonje mjet tjetër.

Intervista Nr. 5
I intervistuari – Gazetar anonim, Radio Sharri, Prizren. Zhvilluar me datë: 31/01/2019
1. Në bazë të eksperiencës tuaj të deritanishme, çka do të thotë puna në radio
për ju?
I intervistuari – Puna në radio është e jashtëzakonshme dhe për mua do të
thotë shumë pasi që karriera ime është e lidhur ngushtë me radion për shumë
vite, është si një jetë e dytë.
2. Si e vlerësoni gazetarinë në radio; çka ofron radio më shumë se mjetet tjera
të transmetimit?
I intervistuari – Gazetaria në radio ka karakteristikat e veta sikurse gazetaria
në mediumet tjera. Në radio ke mundësinë të krijosh një afërsi më të madhe
me dëgjuesin edhe pse nuk shihesh me të.
3. Sa është i lirë dhe i pavarur gazetari në punën në radio?
I intervistuari – Liria e gazetarit eshtë shumë e rëndësishme. Unë nuk do të
mund të punoja po të mos isha i lirë të bëj punën time si duhet. Normalisht që
ka raste të cënimit të lirisë dhe kjo zbeh punën e gazetarit.
4. Sa i rëndësishëm është i ftuari në studio në një emision?
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I intervistuari – I ftuari në një emision ka rëndësi të veçantë pasiqë i shton
begatinë emisionit, jep informacion të ri dhe i jep mundësi gazetarit të bëj
pyetje që mund t’i interesojnë publikut të gjerë.
5. Si e vlerësoni intervistën si formë të zhanrit gazetaresk?
I intervistuari – Siç e përmenda në pyetjen paraprake rëndësinë e të ftuarit, e
cila ndërlidhet edhe më këtë pyetje, pasiqë përmes intervistës mund të nxirren
informatat e rëndësishme nga një person i caktuar i cili mund të jetë i ftuar në
emision, mund të intervisohet në ambiente tjera por gjithsesi është intervista ai
mjeti që të mundëson të zhvillosh bisedën dhe të përfitosh informatat e
nevojshme.
6. Sa mendoni që ka ndikim intervista në përçimin e mesazheve dhe krijimin e
opinionit publik?
I intervistuari – Jashtëzakonisht shumë. Shumica e mesazheve që dalin nga
intervistat në radio por edhe në mjetet tjera mediatike, ndikojnë shumë në
formësimin e opinion publike.
7. A ka rëndësi përzgjedhja e të intervistuarit?
I intervistuari – Zgjedhja e të intervistuarit mendoj që përcakton natyrën e
mesazheve që dëshiron t’ia servosh publikut.
8. Cili mendoni që është roli i intervistuesit/gazetarit?
I intervistuari – Roli i gazetarit apo intervistuesit është t’I shërbej interest
publik duke e informuar drejtë, saktë, dhe në kohën e duhur.
9. Në këndvështrimin tuaj, sa ndikon radio në opinion publik?
I intervistuari – Radio ka ndikim të madh sidomos radio lokale e cila është
mjaft e lidhur me publikun dhe njeh mirë ambientin në të cilin punon
10. A do të preferonit ndonjë mjet tjetër transmetimi para radios?
I intervistuari – Edhe sikur të punoj në mjete tjera gazetareske, mendoj që
prap do të vazhdoja të isha i lidhur me radion.
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